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Cars  and  pedestrians  mix  freely  on  the  road  itself.  Even  though  the  notorious  and  practically















experience of walking along Oxford Street  involves a  lot of zigzagging, moving off and onto  the
pavement  or  the  tarmac  with  the  negotiation  of  one’s  perambulations  amid  vehicles,  vendors,
goods and pedestrians as convenience and  inclination dictate. The walk on Oxford Street, as  in
many parts of Accra, is thus an object of improvisation.
If  there  is  a  performative  dimension  to  the  street  that  operates  unconsciously  upon  those who
traverse  it,  then  this  is  not  to  be mistaken  for  the  performativity  made  explicit  by  specific  and
occasional  theatrical and political events, such as  the annual December carnival held on Oxford






on  the pavements and with vehicles on  the  road means  that misunderstandings  regularly break







immediate  and  expectant  audience.  Reference  to  various  parts  of  the  human  anatomy  and  its
effusions proliferate  in such exchanges but  the hyper­inflation of such  references  is not  the  real
point of  the scatological  insults. What  is  important  is  to produce a memorable  twist on a known
theme  or  themes  both  to  show  your  superiority  over  your  opponent  and  to  raise  a  laugh  from
casual observers. Mastery may involve the clever deployment of local language proverbs, but not
exclusively.





of  the  offending  taxi.  And  yet  the  effectiveness  of  the  driver’s  insult  and  its memorable  nature
derives  not  so  much  from  the  mention  of  cats  as  from  the  domestic  setting  signalled  by  the
reference to fire, something that would immediately  invoke a traditional charcoal fire kitchen well
known to the denizens of Accra.
The reference to cats  in a  traditional kitchen evokes all kinds of chaotic scenarios,  including the
confused  din  of  overturned  pots  and  pans,  the  wild  screams  of  the  cook  and  perhaps  the
splattered end of  the meal brewing on the said  fire. The taxi driver’s entire  insult  then combines
implicit  references  to  dishevelment,  noise,  absolute  chaos  and  improper  and  unpredictable
behaviour within  a  domestic  setting, which  then  stands  as  a  correlative  of  the  confusion  of  the
pedestrians who, in his opinion, do not even know how to negotiate the city’s streets. And this is
despite the fact that he is the one who is patently in the wrong.
The  implication  from  the driver’s  insult  then  is  that, despite all appearances  to  the contrary,  the










stay  in London, New York, Amsterdam, or Berlin. Oxford Street offers something more  than  the
plenitude of a false freedom.
Catch up with the rest of the series: Oxford Street part 1, Oxford Street part 2
*The pavement  is not consistently  raised some  four or  five  inches above  the  road, but  is at par
with it for much of the length of the street.




May 15th, 2012 | Urbanisation | 1 Comment
 
